University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

2016

KRIJIMI DHE NDËRPRERJA E MARRËDHËNIES SË PUNËS
Dafinë Isufi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Law Commons

Recommended Citation
Isufi, Dafinë, "KRIJIMI DHE NDËRPRERJA E MARRËDHËNIES SË PUNËS" (2016). Theses and
Dissertations. 366.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/366

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

KOLEGJI PËR BIZNES DHE TEKNOLOGJI
Departamenti Juridik

TEMË DIPLOME
‘’ KRIJIMI DHE NDËRPRERJA E MARRËDHËNIES SË PUNËS ’’

Profesori: Liridon Shurdhani

Studenti/ja: Dafinë Isufi

Prishtinë, 2016

PERMBAJTJA
Abstrakt ........................................................................................................................................3
Hyrje ..............................................................................................................................................4
1. Burimet e të drejtës së punës .................................................................................................5
2. Themelimi i marrëdhënieve së punës .................................................................................6-7
2.1. Kushtet për themelimin e marrëdhënies së punës .............................................................7-8
3. Ndërprerja e marrëdhënies së punës (Shkëputja e kontratës së punës) ........................8-9
3.1. Shkëputja e kontratës së punës sipas marrëveshjes përkatësisht dëshirës së punëtorit .......9
3.2. Shkëputja e kontratës së punës nga i punësuari ..................................................................10
3.3. Shkëputja e kontratës së punës sipas fuqisë ligjore .......................................................10-11
3.4. Shkëputja e kontratës nga ana e punëdhënësit (kundër dëshirës së punëtorit) ..............11-13
4. Largimet kolektive nga Puna ..........................................................................................14-15
5. Përgjegjësia disiplinore e punëtorëve në punë ..............................................................15-16
5.1. Organet disiplinore ........................................................................................................16-17
5.2. Procedura disiplinore dhe masat disiplinore ..................................................................18-21
5.3. Përgjegjësia materiale e punëtorëve ..............................................................................21-22
6. Rast praktik – ‘Procredit Bank’......................................................................................23-24
7. Përfundimi .............................................................................................................................25
8.

Literatura ..............................................................................................................................26

2

ABSTRAKT
Në këtë punim diplome kam trajtuar aspekte të veqanta të cilat kanë të bëjnë me krijimin dhe
ndëprerjen e marrdhënieve të punës apo thënë ndryshe me lidhjen dhe me shkëputjen e kontratës
së punës. Ky punim është i ndarë në 8 kapituj që trajton fillimisht se cilat janë burimet e të
drejtës së punës e pastaj trajton më hollësisht themelimin e marrëdhënieve të punës si dhe
ndërperjen e marrëdhëniës së punës së caktuar, gjithashtu kam përmendur edhe largimet
kolektive nga puna si dhe përgjegjësinë disiplinore të punëtorëve në punë.
Dhe duke kujtuar se kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm mes palëve, i cili
regullon të drejtat të punëdhënsit dhe të punëmarrësit, ashtu edhe krijimi apo ndërprerja e
marrëdhënies së punës së caktuar është një veprim apo procedurë që zhvillohet ndërmjet
punëdhënësit dhe punëmarrësit.
Nga kjo del se ndërperja e marrëdhënies së punës (shkëputja e kontratës së punës) është
‘’shumëdimensionale’’, ngase një kontratë mund të prishet në disa mënyra: si me dëshirën e
punëdhënësit apo punëmarrësit, sipas fuqisë ligjore apo edhe për shkak kur punëtori nuk i
qëndron besnik kontratës së caktuar të punës, e ku më pastaj pasojnë procedura disiplinore, e që
janë mjaft të rëndësishme për t’i kuptuar qartë.

Në këtë aspekt, ky punim synon të elaborojë çështjet që lidhen me krijimin dhe me
ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, pastaj sqarimin më të hollësishëm dhe kuptimin më të
detajizuar të lidhjes dhe shkëputjes së kontratave, procedurat disiplinore dhe shpresoj që ky
punim sadopak të ndihmojë në kuptimin më të mirë të këtij nocioni të gjerë.
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HYRJE
Qëllimi i këtij punimi është pikërisht trajtimi teoriko-praktik i krijimit dhe përfundimit të
marrëdhënieve të punës në bazë të Ligjit të Punës. Problematika e përfundimit të marrëdhënies
së punës është e ndryshme për kategori të ndryshme punojësish në varësi të statusit që ata
gëzojnë (ligjit specifik që i përfshinë).
Ky punim është i ndarë në kapituj, ku secili kapitull trajton anën teorike dhe atë praktike të
krijimt dhe përfundimit të marrëdhënieve të punës, dhe ku jam munduar që ti përshijë pikat
kryesore që lidhet me qështjen konkrete.
Fillimisht në kapitullin e parë kam trajtuar nocionin dhe objektin e të drejtës së punës, pastaj në
kapitullin e dytë paraqitjen dhe zhvillimin e të drejtës së punës.
Kapitulli i tretë merret me raportin e të drejtës së punës me degët e tjera juridike, ngase fillimisht
e drejta e punës ka funksionuar në kuadër të së drejtës civile, ndërsa sot ‘jeton’ si e pavarur edhe
pse në disa shtete ende është në kuadër të së drejtës civile. Kapitulli i katërt lidhet me burimet e
së drejtës së punës, ku është me rëndësi të përmenden ngase ato burojnë nismat dhe zanafilla se
ku dhe si duhet të bazohen një kontratë pune.
Kapitulli i pestë trajton themelimin e marrëdhënieve të punës si dhe kushtet për themelimin e
marrëdhënieve të punës, ndërsa kapitulli i gjashtë trajton Ndërprerjen e marrëdhënies së punës
apo shkëputjen e kontratës së punës, që mund të bëhet sipas marrëveshjes përkatësisht dëshirës
së punëtorit, nga ana e punësuarit, sipas fuqisë ligjore dhe nga ana e punëdhënësit (kundër
dëshirës së punëtorit), e që më shumë jam fokusuar në këto tema, ngase ky është qëllimi i
punimit të këtij punimi diploma.
Gjithashtu edhe kapitulli i shtatë trajton për largimet kolektive nga puna, ndërsa kapitulli i tetë
tregon për përgjegjësinë disiplinore të punëtorëve në punë, pastaj organet disiplinore, procedurën
disiplinore, si dhe përgjegjësinë materiale të punëtorëve.
Në përfundim të punimit të temës së diploms do parashtrohen konkluzionet e këtij punimi, duke
shprehur në vija të përgjithshme dhe mendime personale për problematiken e ngritur në këtë emë
diplome si dhe sugjerimet përkatëse.
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1. BURIMET E TE DREJTES SE PUNES
Fillimisht dua t’i përmend burimet e të drejtës së punës ngase prej aty fillon edhe
legjislacioni, kuptimi, se si lidhen dhe ndërprehen kontrata të caktuara, gjë që është me interes të
veqantë.
- Në sistemet juridike në të cilat vlen parimi i kushtetuetshmërisë dhe i ligjshmërisë, e drejta e
punës nuk ka burime të veta autentike burimore, përveq kontratave kolektive, për këtë arsye
mund të thuhet se si burime të së drejtës së punës te ne mund të konsiderohen të gjitha aktet
juridike të karakterit të përgjitshëm, të cilat trajtohen si burime juridike në sistemin e tanishëm të
administruar nga ndërkombëtarët.1
Duke e marrë për bazë faktin se burimet e të drejtës, e në këtë kontekst edhe burimet e të drejtës
së punës nuk mund të përcaktohen përgjithmonë dhe për të gjitha sistemet juridike sepse ato
ndryshojnë dita ditës.
- Përcaktimi i tyre duhet të bëhet duke u bazuar në të drejtën pozitive apo të aplikueshme të qdo
shteti. Duke u nisur nga kriteret dhe pikëpamjet e shkencës së të drejtës së punës, burimet e të
drejtës së punës mund të ndahen si vijojnë:
1. Dispozitat shtetërore
2. Aktet e përgjithshme të ndërmarrjes, institucioneve, organizatave të tjera dhe punëdhënësve
3. Interpretimi i obliguar
4. E drejta zakonore
5. Praktika gjyqësore
6. Kontraktat kolektive
7. Burimet ndërkombëtare të së drejtës së punës2

1
2

Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, fq. 41
Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, 42-44
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2. THEMELIMI I MARREDHENIEVE TE PUNES
Me rastin e trajtimit të marrëdhënieve juridike të punës, duhet të nisemi nga botëkuptimi që
ato marrëdhënie vendosen në mes të subjektëve specifike, edhe pse ato subjekte në kuptimin
formal juridik përcaktohen, si persona fizikë apo juridikë. Këta persona në aspektin e statusit të
tyre dhe elementeve të tjera po përjetojnë ndryshime të konsiderueshme të cilat janë si rezultat i
vet transformimit të marrëdhënive të punës.
Themelimi i një marrëdhënie të punës është i një rëndësie të veqantë në aspektin e përcaktimit të
statusit juridik të punëtorit, është e domosdoshme që të përcaktohen edhe kushtet dhe kriteret
dsipas të cilave krijohet kjo marrëdhënie juridike.
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Në këtë kontekst kemi të bëjmë me një

procedurë mjaft komplekse e cila në shumicën e vendeve është e përcaktuar në të drejtën
procedural të punës. Te ne nuk ka ligj të procedurës ku do të përcaktohet procedura dhe kushtet
për themelimin e marrëdhënies së punës, por kjo bëhet duke u bazuar në praktikën e vendeve të
tjera.
Sikurse edhe në vendet tjera, edhe tek ne për vendosjen apo lidhjen e marrëdhënies së punës
është e domosdoshme që të egzistojnë së paku dy subjekte, ku këto subjekte duhet që këto
marrëdhënie t’i vendosin në baza vullnetare, në lidhje juridiko-funksionale në raport me objektin
e punës juridike dhe duhet të ekzistojë interesi objektiv – shoqëror, i cili i lidh për atë punë
juridike.
- Kështu për themelimin e marrëdhënies së punës, në nenin 3, pika 2 të Ligjit të Punës i Kosovës
jepet përkufizimi për palët që lidhin marrëdhënieve e punës dhe në po këtë nen pika 1.1 thuhet:
‘’I punësuari – personi fizik i punësuar për të kryer punë ose shërbime me pagesë për
punëdhënësin.’’,4 kurse te pika 1.2 jepet përkufizimi për punëdhënësin ku thuhet: ‘’Punëdhënësi
– personi fizik ose juridik i cili i siguron punë të punësuarit dhe i paguan pagën për punën ose
për shërbimet e kryera.5

3

Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 7
Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 3, pika 1.1
5
Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 3, pika 1.2
4
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Në parim në të gjitha vendet punëdhënësi dhe punëtori i përmbushin obligimet dhe i ushtrojnë të
drejtat e tyre në pajtim me Ligjin në fuqi, kontratën e punës dhe sipas rastit edhe me
marrëveshjen kolektive, por qështja e shërbimeve nuk përfshihet në marrëdhëniet e punës,
pavarësisht nga që shkaktohet nga raporti i punës dhe është i rregulluar me dispozita të tjera
ligjore. Përveq punëdhënësit dhe punonjësit, si subjekte të marrëdhënies së punës mund të jenë
edhe: subjektet e veprimtarive ekonomike dhe tregtare (ndërmarrjet, shoqëritë aksionare dhe
bashkësitë e tyre), subjektet nga fusha e shërbimeve juridiko-publike (p.sh. organet shtetërore,
institucionet), nëpunësit të cilët janë persona fizikë që kryejnë punë administrative në organet e
administrates etj.

2.1 KUSHTET PER THEMELIMIN E MARREDHENIES SE PUNES
Me kushtet për themelimin e marrëdhënieve të punës nënkuptohet ato kërkesa të cilat duhet
t’i plotësojë një person që të mund të fitojë statusin e punëtorit apo të të punësuarit. Themelimi i
marrëdhënies së punës bëhet në mes të dy subjekteve apo dy palëve kontraktuese, me interesa të
kundërta dhe të ndara. Me legjislacionin e mëparshëm, marrëdhëniet e punës nuk e kishin këtë
karakter, ngase nuk egzistonin dy palë kontraktuese, ndërsa marrëdhëniet e punës vendoseshin në
mes vetë punëtorëve.
Dispozitat juridike të shumnicës së vendeve që i referohen legjislacionit të punës i kanë paraparë
dy lloj kushtesh për themelimin e marrëdhënies së punës, e këto janë: a) kushtet e përgjithshme
dhe b) kushtet e veqanta.6
a) kushtet e përgjithshme – zakonisht janë minimale dhe këto duhet t’i plotësojë qdo person që
dëshiron të themelojë marrëdhënien e punës. Esenca e minimizimit të këtyre kushteve qëndron
në lehtësimin e punësimit dhe në mundësinë e realizimit të parimit të së drejtës për punë. Kushtet
e përgjithshme për themelimin e marrëdhënies së punës janë: Mosha dhe aftësia shëndetsore.
b) kushtet e përgjithshme – këto kushte janë të lidhura për cilësinë apo kriteret e vendit të punës
apo procesit të punës. Në ligjin e Punës të Rep. së Kosovës nuk është paraparë se si duhet të
përcaktohen kushtet e veqanta, megjithatë përcaktimi i kushteve të veqanta për themelimin e
6

Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, fq. 129
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marrëdhënies së punës nga ana e punëdhënësit, ndërmarrjes apo institucionit nuk është në
kundërshtim me dispozitat e kësaj rregullorje nëse analizohet përmbajta e kontratës së punës. 7

3. NDERPRERJA E MARREDHENIES SE PUNES ( SHKEPUTJA E KONTRATES
SE PUNES)
Ndërprerja e marrëdhënies së punës apo shkëputja e kontratës është një nga segment e
marrëdhënies së punës e cila drejtëpërdrejti është e lidhur me themelimin e marrëdhënies së
punës. Në vendet ku dominon parimi i të drejtës në punë është i institucionalizuar edhe parimi që
punëtorit nuk ,und t’i shkëputet kontratat e punës apo t’i ndërpritet marrëdhënia e punës kundër
dëshirës së tij. Por legjislacionet e punës i kanë paraparë edhe rastet e shkëputjes së kontratës
sëpunës edhe kundër dëshirës së tij, kur për këtë paraqitet rrethanat e caktuara.8
- Qëllimi i këtij lloj sistemi të shkëputjes së kontratës së punës është vendosja e statusit stabil për
punëtorin në marrëdhënie pune që kishte me qenë edhe si një lloj garancie për të, për realizimin e
të drejtave nga marrëdhënia e punës.
Sipas dispozitave të Ligjit të Punës të Republikës së Kosovë, neni 67, parasheh mënyrat e
shkëputjes ose ndërprerjes së kontratës së punës në këto raste:
•

me vdekjen e të punësuarit;

•

me vdekjen e punëdhënësit, kur puna e kryer apo shërbimet e ofruara nga punëtori janë të
natyrës personale, atëherë kur kontrata nuk mund të vazhdohet me pasardhësit e
punëdhënësit,

•

me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës,

•

në ditën e dorëzimit të aktvendimit të plotfuqishëm për vërtetimin e humbjes së aftësive
për punë,

•

nëse i punësuari shkon në vuajtje të dënimit i cili do të zgjasë më tepër se gjashtë (6)
muaj,

7
8

Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 43
Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, fq. 235
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•

me vendimin e gjykatës kompetente, vendim që pason ndërprerjen e marrëdhënies së
punës,

•

me falimentimin dhe likuidimin e ndërmarrjes,

•

rastet e tjera të përcaktuara sipas ligjeve në fuqi9

Tashmë për secilën do të flas për secilën, ngase është me interes për ne për kuptimin më të drejtë
të tyre.

3.1 SHKEPUTJA E KONTRATES SE PUNES SIPAS MARREVESHJES,
PERKATESISHT DESHIRES SE PUNETORIT
Ndërprerja e marrëdhënies së punës sipas dëshirës së punëtorit apo marrëveshjes në mes
punëtorit dhe punëdhënësit është një formë e veqantë e shkëputjes së kontratës së punës.
Karakteristikë kryesore te kjo formë e shkëputjes së kontratës së punës është pajtimi i vullnetit
nga ana e të dy palëve apo subjekteve të marrëveshjes së punës (punëtorit dhe punëdhënësit).
Marrëveshja për shkëputjen e kontratës së punës duhet patjetër të jetë me shkrim. Me kërkesën e
punëtorit, punëdhënësi është i obliguar që punëtorin ta pajisë me një vërtetim ku figuron emri i
punëtorit, natyra e punës ose lloji i punës ose i shërbimeve për të cilat ai është punësuar,
periudhën kohore të punësimit, lartësinë e pages bazë si dhe pagesat e tjera e po ashtu edhe një
vlerësim për përmbushjen e detyrave të punës gjatë kohës së punësimit.10

9

Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 67
Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, fq. 236
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3.2. SHKEPUTJA E KONTRATES SE PUNES NGA I PUNESUARI
Në bazë të nenit 69 të Ligjit të Punës të Rep. së Kosovës, punëtori ka të drejtë t’a shkëpusë
kontratën e punës në mënyrë të njëanshme. Punëtori me kontratë të punës në kohë të caktuar
është i obliguar që ta njoftojë punëdhënësin paraprakisht dhe në formë të shkruar në afatin prej
15 ditësh për ndërprerjen e kontratës së punës, ndërsa punëtori me kontratë me kohë të pacaktuar
këtë njoftim duhet t’a bëjë në afat prej 30 ditësh. Po ashtu përcaktohet që punëtori mund ta
ndërpresë kontratën e punës pa njoftim paraprak në formë të shkruar, të përcaktuar nëparagrafin
1 të neni 69 të Ligjit të Punë, e në raste kur është fajtor për mospërmbushje të detyrimeve të cilat
rrjedhin nga kontrata e punës.11

3.3. SHKEPUTJA E KONTRATES SE PUNES SIPAS FUQISE LIGJORE
Legjislacioni ynë i punës parasheh edhe shkëputjen e kontratës së punës sipas Ligjit. Kjo
formë e shkëputjes së kontratës ndodh atëherë kur shfaqen rastet, situate ose kushte konkrete, të
cilat parashihen me ligj dhe me të cilat Ligji e parasheh shkëputjen e kontratës së punës ose
marrëdhënies së punës. Duke u mbështetur në këto mund të thuhet se në këtë rast kontrata e
punës shkëputet pavarësisht nga vullneti i punëtorit apo vullneti i punëdhënësit dhe nuk ka vend
për qfarëdo marrëveshje në mes tyre. Te kjo formë e shkëputjes së kontratës së punës vjen në
shprehje automatizmi ligjor që dmth se nuka ka nevojë për hapjen e kurrfarë procedure paraprake
me rastin e shkëputjes së kontratës së punës.12
- Si formë e shkëputjes së kontratës së punës sipas fuqisë ligjore, Ligji i Punës në nenin 67 pika
1.4 parasheh që punëtorit i shkëputet kontrata e punës kur e mbushë moshën e pensionimit prej
65 vjetësh. Ndërsa në pikën 1.5 thuhet se punëdhënësi mund t’ua shkëpusë kontratën e punës pa
procedurë paraparake në ditën e dorëzimit të aktvendimit të plotfuqishëm me të cilin vërtetohet
se punëtori e ka humbur aftësinë për punë. 13

11
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- Legjislacionet e punës të vendeve të tjera parashohin raste të ndryshme për shkak të të cilave
shkëputet kontrata e punës dhe të cilat i trajtojnë si shkëputje të kontratës së punës sipas fuqisë
ligjore.
Këto raste mund të jenë:
a) plotësimi i kushteve për pension,
b) me arritjen e e moshës së caktuar apo me përmbushjen e përvojës së punës,
c) në rastet kur punëtori për shkak të vuajtjes së dënimit me burg është i detyruar të mungojë në
punë më shumë se 6 muaj,
d) në rastet kur punëtorit i shqiptohet masa e sigurisë, edukimit ose masa e mbrojtjes në
kohëzgjatje mbi 6 muaj për qka është i obliguar të mungojë nga puna etj. 14

3.4 SHKEPUTJA E KONTRATES NGA ANA E PUNEDHENESIT (KUNDER
DESHIRES SE PUNETORIT)
Kontrata e dëshirës mund të shkëputet edhe kundër dëshirës apo vullnetit të punëtorit. Sipas
nenit 70 të Ligjit të Punës të Kosovës, punëdhënësi mund t’ia shkëpusë kontratën e punës
punëtorit me një periudhë paralajmërimi në këto raste:
a) kur shkëputja e kontratës së punës arsyetohet për shkaqe ekonomike, teknike ose organizative,
b) kur i punësuari më nuk është i aftë t’i kryejë detyrat e punës,15
Shkëputja e kontratës së punës në pajtim me pikën 1.1 dhe 1.2 të nenit 70 punëdhënësi mund ta
bëjë nëse konsideron se për të është e papërshtatshme që punëtorin ta transferojë në vend tjetër
që ta trajtojë apo kualifikojë atë për të kryer punën ose ndonjë punë tjetër. Në bazë të piks 1.4 të
nenit 70 punëdhënësi mund t’ia ndërprejë kontratën punëtorit në periudhën e kërkuar të
paralajmërimit tëndërprerjes në rastet e sjelljes së keqe, e që mund të cilësohet si sjellje e rëndë
në vend të punës, si dhe në raste kur punëtori nuk mund t’i përmbushë në mënyrë të kënaqshme
14
15
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detyrat e punës. Në këtë rast punëdhënësi duhet t’a njoftojë të punësuarin për largimin e tij
menjëherë pas rastit që shpie nëlargim ose sapo punëdhënësi të jetë vënë në dijeni të atij rasti.
- Po ashtu në të njëjtin nen, paragrafin 1.6 është përcaktuar që punëdhënësi mund t’i ndërpresë
kontratën e punës punëtorit që periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes në rastet kur
punëtori është fajtor për përsëritjen e shjelljes së keqe, më pak serioze se e shkeljes së
detyrimeve, si dhe në rastet kur perfomanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme, përkundër
paralajmërimit me shkrim. 16
Në këtë rast punëdhënësi mund të shkëpusë kontratën vetëm atëherë kur punëtori ka marrë
përshkrimin në formë të shkruar tëperfomancës së pakënaqshme, në një afat të përcaktuar kohor
brenda të cilit i punësuari ishte dashur ta përmisojë perfomancën e tij/saj, si dhe një deklaratë se
dështimi për përmisimin e performances do të rezultojë me largimin nga puna pa asnjë
paralajmërim të mëtejmë me shkrim.
- Me rastin e shkëputjes së kontratës së punës kundër dëshirës apo vullnetit të punëtorit,
punëdhënësi është i detyruar që punëtorin ta njoftojë si në rastin konkret: ku në pajtim me nenin
71 të Ligjit të Punës të Rep. së Kosovës, punëdhënësi njoftimin mund ta bëjë në këto interval
kohore; a) për punëtorin i cili ka punuar 6 vite deri në punësim, në afatin kohor brenda 30
ditësh;17
b) për punëtorin i cili ka punuar prej 2 deri 10 vite, në afat prej 45 ditëve,
c) dhe për të punësuarit që kanë mbi 10 vite të punësimit në afat prej 60 ditësh. 18
Për punëtorin i cili e ka kontratën në kohë të caktuar e që punëdhënësi nuk e ka ndërmend ta bëjë
ripërtëritjen e kontratës është i obliguar ta njoftojë punëtorin së paku 30 ditë para skadimit të
kontratës. Nëse punëdhënësi nuk e njofton brenda këtij afati punëtorin, punëtorit i jepet e drejta
për zgjatjen edhe të 30 ditëve të tjera kalendarike shtesë me pagë të plotë.
Punëdhënësi ka për detyrë që punëtorit të cilit do t’ia shkëpusë kontratën e punës ta organizojë
një takim me të për ta informuar për shkaqet e ndërprerjes së punës ose me qëllim që t’i dorëzojë

16
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paralajmërimin. Ndërsa i punësuari ka të drejtë të shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës
së vet. Në këtë nen përcaktohet se me marrëveshje kolektive ose akt të brendshëm të
punëdhënësit mund të përcaktohen ose të specifikohen sjelljet e këqija ose shkeljet e detyrave të
punës për të cilat punëtorit mund t’i shkëputet kontrata e punës pa periudhë paralajmërimi dhe
atë qoftë pas një rasti të vetëm ose shkeljeve të përsërtitura të punëtorit.
- Sipas nenit 73 të Ligjit të Punës të Rep. së Kosovës, punëtori mund të largohet përkohësisht
nga puna, në rastet kur ndaj tij ka filluar procedura penale për shkak të dyshimit tëbazuar se i
njëjti ka kryer vepër penale, kur punëtori gjendet në paraburgim dhe kur bën shkelje të rëndë të
detyrave të punës. Largimi i përkohshëm nga puna në teorinë e së drejtës së punës ndryshe njihet
edhe si suspendim. Gjatë kohës së largimit të përkohshëm nga puna, punëtorit i takon e drejta e
kompensimit të pages në lartësi prej 50%. Largimi i përkohshëm nga puna apo suspendimi nuk
mund të zgjasë më tepër se gjashtë (6) muaj. Pas kësaj periudhe, punëdhënësi ose duhet ta kthejë
në punë punëtorin ose ta përjashtojë nga puna.19
Kështu në bazë të nenit 72 të Ligjit të Punës, vendimi për ndërprerjen e kontratës së punës, duhet
të bëhet me shkrim dhe në vendim duhet tëpërfshihen arsyet për ndërprerjen e kësaj kontrate.
Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohet se është përfundimtar ditën kur i dorëzohet
punëtorit. Punëdhënësi është i obliguar që punëtorit t’ia bëjë pagesën dhe shtesat e tjera nga paga
deri në ditën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës (kontratës së punës).

20

Gjithashtu ai ka të

drejtë që punëtorit t’ia ndalojë qasjen në objektin e ndërmarrjes gjatë periudhës së njoftimit,
përkatësisht para ndërprerjes së kontratës së punës.
Bazuar në studimin e Basex, ndërprerjet e marrëdhënive të punës mund t'i kushtojnë ekonomisë
së Shteteve të Amerikës deri në 588 milion dollarë brenda një viti. Pra krahas këtij studimi rrjedh
se nëse tolerojmë ndërperje të marrëdhënive në kompanitë tona, ne jemi duke rrezikuar profitet
apo benefitet tona.21
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4. LARGIMET KOLEKTIVE NGA PUNA
Sipas nenit 76 të Ligjit të Punës të Kosovës, kur largohen së paku 10% e të punësuarëve, por
jo më pak se 20 të punësuar, e që largohen brenda intervalit kohor prej 6 muajsh, konsiderohet si
largim kolektiv nga puna.22
Në rast të largimit kolektiv nga puna ose si quhet ndryshe largimi nga puna në shkallë të gjerë,
punëdhënësi është i obliguar, t’i njoftojë paraprakisht punëtorët një muaj më parë e gjithashtu
duhet t’a lajmërojë edhe sindikatën e punëtorëve, nëse ata janë të anëtarësuar në sindikatë, lidhur
me ndryshimet e planifikuara dhe me rrjedhojat të cilat kanë të bëjnë me numrin dhe kategorinë e
punëtorëve që duhet të largohen nga puna, masat të cilat duhet t’i ndërmerrë punëdhënësi, nëse
ka të tilla, për t’i zbutur pasojat që mund të rrjedhin nga proceset e ndryshimeve që kushtëzojnë
largimin kolektiv nga puna, e që sipas këtij neni përfshinë kufizimin ose ndërprerjen e punësimit
të punëtorëve të rinj, nëse ka mundësi të bëjë risistemimin e brendshëm të punëtorëve, duhet ta
bëjë kufizimin e punës jashtë orarit e sipas kësaj edhe zvogëlimin e poreve të punës. 23 Po ashtu
punëdhënësi duhet të ofrojë edhe riaftësimin profesional për punëtorët.
Sipas po këtij neni punëdhënësi është i obliguar që njoftimin paraprak të punëtorëve të bëjë në
periudhë të paralajmërimit, në pajtim me dispozitat e nenit 71 të Ligjit të Punës të Kosovës.24
Përveq këtyre punëdhënësi duhet ta njoftojë zyrën për punësim për largimin e punëtorëve nga
puna, në mënyrë që kjo zyre të ketë mundësi t’u ofrojë ndihma atyre për të gjetur ndonjë vend
tjetër të punës. Gjithashtu, punëdhënësi është i obliguar që punëtorëve t’ua kompensojë pagën
varësisht nga vitet e përvojës së punës dhe këtë si në vijim:
•

nga dy (2) deri në katër (4) vite të shërbimit, një (1) pagë mujore;

•

nga pesë (5) deri në nëntë (9) vite të shërbimit, dy (2) paga mujore;

•

nga dhjetë (10) deri në nëntëmbëdhjetë (19) vite të shërbimit, tri (3) paga mujore;

•

nga njëzet (20) deri në njëzetenëntë (29) vite të shërbimit, gjashtë (6) paga mujore;

•

nga tridhjetë (30) vite të shërbimit ose më shumë, shtatë (7) paga mujore.25

22

Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 76
Ismajli, Hava: E drejta e Punës – Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, 2014, fq. 241
24
Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 71
25
Ligji Nr. 03/L-212 i Punës së Kosovës, neni 76, paragrafi 7.
23

14

Në rast të largimit kolektiv nga puna, brenda një periudhe prej një viti nga ndërprerja e kontratës
e punës, punëdhënësi ka nevojë për angazhimin e punëtorëve me kualifikime ose trajnime të
njëjta ai nuk duhet të angazhojë persona të tjerë para se t’u ofrojë punë punëtorëve të cilëve ua ka
ndërprerë kontratën. Në rastet kur punëtorët e larguar nga puna janë bërë për shkak të
falimentimit të organizatës dhe riorganizimit të administruar nga Gjykata, ku punëtorët nuk kanë
të drejta të cilat parashihen në nenin përkatës.
Në nenin 77 të tij Ligji i Punës të Kosovës, parasheh pensionimin për punëtorët, mirëpo
përcakton se pensioni i moshës dhe ai i parakohshëm duhet rregullohet me ligj të veqantë.26

5. PERGJEGJESIA DISIPLINORE E PUNETOREVE NE PUNE
E drejta disiplinore ka të bëjë me disiplinën e cila i referohet punës dhe sjelljeve të punëtorit
në punë apo lidhur me punën. Në teorinë e të drejtës së punës, disiplina e punës apo e drejta
disiplinore përfshinë tërësinë e normave juridike të cilat synojnë tëvendosin rendin e brendshëm
të punës në ndërmarrje, institucione apo të punëdhënësit, norma këto të sanksionuara dhe të
obligueshme për pjesëmarrësit e procesit të punës.
Në rastet kur punëtori bën shkelje apo cenim të detyrave të punës dhe sillet në kundërshtim me
normat e disciplines së punës, ai duhet t’i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore. Së këndejmi
përgjegjsia disiplinore është përgjegjësi për shkeljen apo të mosrespektimit të detyrave të punës
dhe është njëlloj i përgjegjësisë juridike që dallohet nga përgjegjësitë e tjera si ajo: penale, civile,
përgjegjësia për kundëravajtje etj.27
Meqenëse përgjegjësia disiplinore është përgjegjësi për cenimin apo shkeljen e disiplines së
punës përkatësisht për kryerjen e veprës disiplinore për të cilën aplikohen sanksionet nga ana e
organeve përkatëse, është me rëndësi të definohet apo të jepet nocioni i veprës disiplinore. Në
këtë kontekst vepra disiplinore mund të definohet si vepër, e cila supozon ekzistimin e
disciplines së caktuar të punës e cila është atakuar nga ana e personit i cili e ka statusin e të
punësuarit.

26
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Për të ekzistuar vepra disiplinore, duhet të ekzistonin elementet qenësore të cilat janë:
•

Të ekzistojë sistemi i obligimeve të punës, të cilat duhet të respektohen apo të kryhen në
formën apo mënyrë e paraparë;

•

Të ekzistojë ataku në disiplinën e punës dhe

•

Ataku të jetë bërë nga personi i cili e ka statusin e të punësuarit.

Dy elementet e para janë të karakterit objektiv, ndërsa elementi i tretë është i karakterit
subjektiv.

5.1 ORGANET DISIPLINORE
- Sipas legjislacionit të mëparshëm organi competent për udhëheqjen e procedurës disiplinore,
konstatimin e përgjegjësisë dhe shqiptimin e masave disiplinore ishte organi punëdrejtues, i cili
kishte të drejtë që ndaj punëtorit që ka bërë shkeljen e detyrave të punës t’i shqiptojë masën e
vërejtes publike dhe dënimin me të holla.28 Me akt të përgjithshëm kanë mund të përcaktohen
rastet dhe kushtet nën të cilat organi punëdrejtues ka pasur mundësi që autorizimet e tij në
pikëpamje të konstatimit përgjegjësisë disiplinore të punëtorëve, në tërësi apo pjesërisht t’i bartë
në ndonjë punëtorë me autorizime dhe përgjegjësi të veqanta.
Organi tjetër i autorizuar për udhëheqjen e procedurës disiplinore është komisioni disiplinor, ky
komision zakonisht vendos për përgjegjësi për veprat e rënda disiplinore dhe ka të drejtë që ndaj
punëtorit të shqiptojë masën më të rëndë disiplinore ndërprerjen e marrëdhënies së punës.
Komisioni zakonisht përbëhet nga përfaqësuesi dhe më së paku nga dy anëtarë si dhe me numër
të njëtë të zëvendësve. Anëtarët e komisionit zgjidhen për një mandate prej dy vitesh. Në pajtim
me ligjin, anëtarë të komisionit disiplinor nuk mund të zgjidhen personat të cilët i kanë
autorizimet e organit disiplinor.29
Për përgjegjësinë disiplinore të punëtorëve në ndërmarrje me mjete në pronë private apo me
pasuri të përzier me shumicën e pjesëmarrjes së kapitalit privat, vendos organi punëdrejtues i cili
i shqipton masat disiplinore në pajtim me procedurën e caktuar me ligj dhe me kontratë
28
29
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kolektive.30 Kështu organet disiplinore janë të obliguara që në afat prej më së paku një (1) viti, t’i
paraqesin raport organit kompentent lidhur me procedurat disiplinore dhe masat e shqiptuara
disiplinore.

30

Prof. Dr. Mehdi J. Hetemi, E drejta me njohuritë themelore të së drejtës afariste, Prishtinë, 1996, fq. 586
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5.2 PROCEDURA DISIPLINORE DHE MASAT DISIPLINORE
Incimin e procedurës disiplinore mund ta bëjë qdo punëtorë i cili dyshon që ndonjë punëtorë
tjetër ka bërë shkeljen e detyrave të punës, ndërsa të autorizuar për ndërmarrjen e kësaj iniciative
janë disa subjekt e që janë:
•

Organi punëdrejtues i ndërmarrjes,

•

Punëdhënësi (për shkeljen e rëndë të detyrave të punës për të cilat parashihet masa
disiplinore e ndërprerjes së marrëdhënies së punës),

•

Punëtorët me autorizime dhe përgjegjësi të veqanta dhe

•

Punëtorët e tjerë të përcaktuar me kontratë kolektive. 31

- Ndërmarrja, institucioni apo punëdhënësi, përveq obligimeve të tjera duhet të kujdesen edhe
për përmbushjen e obligimeve dhe kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga ana e
punëtorëve. Në qdo rast kur të konstatojnë se punëtori nuk po i përmbush në mënyrë të rregullt
detyrat e punës, ata duhet të reagojnë me kohë.
Afatet për inicimin dhe zhvillimin e procedurës disiplinore zakonisht përcaktohen me akt të
përgjithshëm të ndërmarrjes apo me kontratë kolektive.32
Në teorinë e të drejtës së punës hasim në disa parime të cilat duhet t’iu përmbahen organet
kompetente disiplinore, e të cilat janë:
•

Organi disiplinor vepron në mënyrë të pavarur dhe sipas bindjes së lirë me qëllim të
konstatimit të gjendjes reale,

•

Procedura

disiplinore

udhëhiqet

sipas

rregullave:

gojarisht,

publikisht

dhe

drejtëpërsëdrejti. Kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore, si dhe ftesa për shqyrtim
pranë organeve disiplinore detyrismisht duhet t’i dërgohet punëtorit. Punëtorit duhet t’i
mundësohet që të merret në pyetje pranë organit disiplinor dhe t’i lejohet mbrojtja. Në
rastet e caktuara kur punëtori për shkaqe të paarsyshme nuk i përgjigjet ftesës e cila është
dërguar me rregull, procedura për konstatimin e përgjegjësisë disiplinore mund të kryhet

31
32
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edhe pa marrjen në pyetje të punëtorit. Për tërë rrjedhjen e procedurës disiplinore duhet të
mbahet procesverbali.
•

Rregullat e procedurës disiplinore dhe masat disiplinore sipas të cilave vepron organi
disiplinor janë të parapara me ligj,

•

Parimi i dyshkallësisë, i cili punëtorit i mundëson që në rastet e pakënaqësisë me
vendimin e organit të shkallës së parë të bëjë kundërshtimin në shkallë të dytë,

•

Parimi i rolit të sindikatës në mbrojtjen e punëtorit në procedurën disiplinore,

•

Parimi i të drejtës së punëtorit në mbrojtje gjatë zhvillimit të procedurës disiplinore.
Punëtori mund të përcaktohet për mbrojtës të tij sipas zgjedhjes së lirë,

•

Në rastin e procedurës disiplinore aplikohen rregullat e procedurës të së drejtës
procedurale,

•

Parimi i urgjencës,

•

Lirimi i punëtorit nga pagesa e taksave për të gjitha parashtresat dhe vendimet në
procedurën disiplinore, e cila zhvillohet me synim të vendosjes së rendit në procesin e
punës dhe

•

Parimi i vendshikimit, që dmth se nëse për konstatimin e gjendjes reale duhet të bëhet
vendshikimi, organi disiplinor duhet të bëjë këtë dhe të merr vendimin.33

Pas përfundimit të procedurës disiplinore, organi disiplinor mund t’i shqiptojë punëtorit ndonjë
nga masat disiplinore të parapara me ligj apo akte të tjera, nëse konstaton se punëtori është
përgjegjës për shkeljen e detyrave të punës ose ta lirojë nga përgjegjësia në rastet kur konstaton
që punëtori nuk është përgjegjës për shkeljen e detyrave të punës.
Masat disiplinore shqiptohen varësisht nga pesha e veprës disiplinore. Veprat disiplinore
klasifikohen në vepra tërënda disiplinore dhe vepra të lehta. Ky klasifikim kryesisht bëhet për
shkaqe praktike. Në teorinë e së drejtës së punës klasifikimi i masave apo sanksioneve
disiplinore bëhet në forma të ndryshme. Klasifikimi më i shpeshtë i masave apo sanksioneve
disiplinore bëhet varësisht nga pasojat që i kanë këto sanksione në marrëdhëniet e punës. Sipas
këtij kriteri masat disiplinore ndahen në: masa morale (të cilat godasin vetëm nderim apo
33
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autoritetin e punëtorit, në masas profesionale të cilat e godasin pozitën e punëtorit në
marrëdhënie të punës dhe masat materiale, përkatësisht masat apo sanksionet të cilat e godasin
pasurinë e punëtorit.
1. Në masat apo sanksionet morale që e godasin integritetin moral të punëtorit që ka kryer veprën
disiplinore hyjnë: Vërjetja, vërejtja me shkrim, vërejtja publike etj.
2. Masat disiplinore që e godasin pozitën profesionale të punëtorit janë të gjitha ato masa të cilat
e keqësojnë pozitën e tij/saj ose statusin, por nuk e rrezikojnë ekzistimin e marrëdhënies së
punës, në këto masa hyjnë: përcaktimi apo transferimi i punëtorit në vend të punës me pagesë më
të ulët, ndërrimi i pozitës, ndalesa në avancim e të ngjashme.
3. Masat apo sanksionet materiale konsiderohen tradicionale dhe janë prezente pothuajse në të
gjitha sistemet e përgjegjësisë disiplinore. Këto masa kanë karakter të natyrës juridike-represive,
sepse shqiptohen për një periudhë të caktuar kohore dhe kanë të bëjnë me ndalesën e një
përqindje të caktuar të të hollave nga paga e punëtorit. 34
Të gjitha masat apo sanksionet në sistemit e procedurës disiplinore janë të natyrës korrektuese,
përveq asaj e cila e eliminon punëtorin nga procesi i punës. Ligji i Punës i Rep. së Kosovës,
parasheh përgjegjësinë e të punësuarit në nenin 84, sipas të cilit punëtori është i obliguar t’u
përmbahet detyrave të punës të parapara me ligj, kontratë kolektive dhe kontratë të punës.35
Në qdo rast kur punëtori me fajin e tij nuk i përmbush detyrat e punës ose nuk e respekton
vendimin të cilin e ka nxjerrë punëdhënësi do të mbajë përgjegjësi për shkeljen e detyrave të
punës të parapara me Ligjin e Punës, kontraktën kolektive dhe kontratën e punës. Po ashtu në
këtë nen parashihet që përgjegjësia penale nuk e përjashton përgjegjësinë e të punësuarit për të
kryer obligimet e punës, nëse veprimi përbën shkeljen e detyrave të punës.
Gjithashtu në nenin 85 të Ligjit të Punës të Rep. së Kosovës, janë paraparë masat të cilat mund
t’i shqiptohen punëtorit i cili ka bërë shkeljen e detyrave të punës. Këto masa ndëshkuese janë:
vërejtja me gojë, me shkrim, ulje të pozitës, suspendim të përkohshëm dhe ndërprerje të
marrëdhënies së punës. Masat ndëshkuese nën 1,2 dhe 3 shqiptohen për shkelje tëlehta të detyrës
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së punës, ndërsa masat ndëshkuese nën 4 dhe 5 shqiptohen për shkelje të rënda të ddetyrave të
punës. Procedura, mënyra dhe shqiptimi i masave disiplinore duhet të rregullohen me kontratën
kolektive, përkatësisht me aktin e brendshëm të punëdhënësit.
Sipas nenit 86 të Ligjit të Punës, vendimi për shqiptimin e masave ndëshkuese për shkeljen e
detyrave të punës ka nxjerrë se: Organi kompetent i punëdhënësit apo punëdhënësi, i cili nuk e
ka statusin e personit juridik ose personi të cilin e autorizon ai. Autorizimi duhet të bëhet në
formë të shkruar.36 Vendimi i nxjerrë për shqiptimin e masave disiplinore duhet të bëhet me
shkrim duke theksuar arsyetimin dhe këshillat për mjete juridike që mund t’i përdorë punëtori që
synon ta atakojë vendimin.37
Gjithashtu në nenin 87 të Ligjit të Punës është paraparë edhe afati i parashkrimit dhe sipas këtij
neni të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës që kanë të bëjnë me aspektin financiar
parashkruhen brenda afatit prej 3 (tri) vitesh nga dita e paraqitjes së kërkesës.38

5.3 PERGJEGJESIA MATERIALE E PUNETOREVE
Përgjegjësia materiale e punëtorëve është përgjegjësi për dëmin e shkaktuar në ndërmarrje,
institucion apo te punëdhënësit. Në këtë kontekst punëtori i cili në punë apo lidhur me punën me
qëllim apo nga pakujdesia i ka shkaktuar dëm ndërmarrjes, institucionit apo punëdhënësit, është i
obliguar që dëmin e shkaktuar ta kompensojë.
Një situatë e këtillë na orienton në atë se përgjegjësia materiale sipas të drejtës së punës nuk
është ndonjë përgjegjësi specifike dhe speciale për dëmin, por është përgjegjësi juridiko – civile,
përkatësisht përgjegjësi për dëmin e shkaktuar.
Përgjegjësia materiale e punëtorëve në punë përfshinë: Përgjegjësinë materiale të punëtorit ndaj
punëdhënësit dhe përgjegjësinë materiale për dëmin që punëtori ia ka shkaktuar personit të tretë.
Për të ekzistuar përgjegjësia materiale duhet të plotësohen disa kushte apo elemente, ato janë:
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•

Eshtë përgjegjësi për dëmin që e ka shkaktuar punëtori në lidhje me kryerjen e punëve
dhe detyrave të punës të lidhura për vendin e tij të punës,

•

Përgjegjësia për dëmin e shkaktuar i referohet personit i cili e ka statusin e të punësuarit,

•

Duhet të ekzistojë faji i punëtorit për dëmin e shkaktuar dhe

•

Dëmi duhet t’i shkaktohet punëdhënësit apo personit të tretë.39

Në rastet kur përcaktimi i shumës së demit do të shkaktonte shpenzime të mëdha, ose është e
pamundur të përcaktohet kompensimi i demit në shumë të saktë, lartësia e kompensimit të demit
mund të përcaktohet në shumë paushallë nëse parashihet me akt të përgjithshëm ose me kontratë
kolektive. Në këtë situatë veprohet varësisht nga ndikimi i demit në procesin e punës, kryerja e
detyrave të punës, detyrimet e punëdhënësit dhe pozita materiale e punëtorëve. Në akt të
përgjithshëm ose me kontratë kolektive përcaktohen organet kompetente për përcaktimin e
përgjegjësisë materiale, përcaktimin e lartësisë së demit tëshkaktuar dhe rrethanave nën të cilat
është shkaktuar ky dëm.
Duhet ditur se qështja e përgjegjësisë materiale është e rregulluar me Ligjin e Punës të Rep. së
Kosovës dhe atë në nenin 63 të tij. Në qdo rast kur punëtori në punë, me qëllim ose nga
pakujdesia e plotë i shkakton dëm punëdhënësit është i obliguar ta kompensojë dëmin.40
Gjithashtu nëse disa punëtorë me dashje ose me paramendim i kanë shkaktuar dëm punëdhënësit,
për dëmin e shkaktuar do të përgjigjen në mënyrë të barabartë. Si dhe komepnsimin e dëmit në
rastet kur punëtori në punë ose lidhur me punë, me qëllim ose nga pakujdesia e tij e plotë, ka
shkaktuar dëm personit të tretë të cilin dëm e ka kompensuar punëdhënësi, punëtori është i
obliguar që punëdhënësit t’ia komepnsojë shumën e dëmit të cilën e ka paguar punëdhënësi.
Po ashtu në këtë nen përcaktohet që me aktin e brendshëm të punëdhënësit përcaktohen kushtet
dhe mënyra e zvogëlimit ose lirimi i punëtorëve nga obligimi i kompensimit të dëmit. Dhe në
fund sa i përket kompensimit të dëmit, mbështetur në dispozitat e nenit 63,64 dhe 65, do të
zbatohen përputhshmërisht dispozitat e Ligjit për Detyrimet.
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6. RAST PRAKTIK TE LARGIMEVE NGA PUNA - ‘’PROCREDIT BANK’’
Jo rastësisht po e trajtoj këtë rast që ndërlidhen kryekput me largimet ‘masive’ të
punëtorëve nga puna e që është edhe objekt i këtij punimi diploma, sepse është edhe rasti më i
freskët që lidhet me tematika të tillë.
Banka ‘’ProCredit’’ është një bank komerciale e orientuar drejt zhvillimit. Kjo bank ofron
shërbime për bizneset e vogla dhe të mesme si dhe për klientët privatë që dëshirojnë të kursejnë.
Eshtë ndër bankat më të mëdhaja në Kosovë e cila është themeluar në vitin 2000 dhe që ka
shtrihet

në

tërë

vendin,

gjithashtu

edhe

në

21

shtete

tjera

të

botës.

Në vitin 2011 numri i të punësuarëve në këtë bank ishte 1071 ndërsa në vitin 2014, numri i të
punësuarëve u zvogëlua në 711. 41
Lidhur me këto largime nga puna, menjëherë ishte e interesuar Prokuroria e Shtetit që të
intervenoj dhe t’i zbuloj arsyet e largimit dhe shkeljet që ishin bërë nga kjo bankë, e gjitha kjo u
bë nga ana e Diturie Hoxha ish-udhëheqëse e trajnimit në këtë bankë, që kishte dorëzuar
kallëzimin penal kundër ish-menaxherëve të saj. Shumë prej ish të punësuarëve në këtë bankë
janë paraqitur në Prokurori që kishin dhënë deklaratat e tyre përfshirë edhe menaxherët e kësaj
banke.

Largimet nga puna të punëtorëve ishin bërë me arsyetime të thjeshta dhe jo të qëndrueshme, të
atilla si largimet nga puna për shkak të pamjes së punëtorëve që ishin deklaruar punëtorët si
arsyetim që kishin marrë nga banka ProCredit, gjithashtu Sipas rregullores së brendshme të
bankës, në rast të performancës së ulët, parashihet që punëtorit t’i jipet vërejtje me shkrim dhe
një afat për t’u përmirësuar, gjatë të cilit nga punëtori pritet të rrisë performancën. Largimi nga
puna mund të pasojë pas kësaj nëse gjatë periudhes së ofruar nuk ofrohen rezultate, ndërsa në
anën tjetër kjo bankë i’u referua kodit të veshjes. Të gjithë punëtorët vazhdimisht kanë deklaruar
se janë larguar nga puna në mënyrë të paligjshme.
Derisa Prokuroria ka vazhduar me hetimet, në anën tjetër po disa nga prej punëtorëve nga puna
nga Banka ProCredit kanë dërguar rastet e tyre në Inspektoriatin e Punës, ku po i njëjti pas nëntë
41
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(9) muajsh ka lëshuar një vendim duke thënë se: Pro Credit” i ka larguar nga puna më shumë se
10 për qind të fuqisë së saj punëtore brenda 6 muajsh dhe kjo është arsyeja pse një gjë e tillë
përkufizohet si “shkurtim kolektiv” dhe se ndërprerjet e kontratave me stafin janë një ndërprerje
individuale e bërë në përputhje me procesin e ri-strukturimit.
- Në fund, shumica e punëtorëve të cilët i kanë paraqitur rastet e tyre në Prokurori kanë fituar
kompensimin me shuma të caktuar në të holla, mirëpo të cilat ende nuk janë paguar nga Banka
përfundimisht.
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PERFUNDIME
Në këtë punim jam përpjekur të shpjegojë në mënyrë më të përgjithësuar ndërprerjet e
marrëdhënieve të punës (shkëputjen e kontratës së punës), që realizohet në mes subjektëve:
punëmarrësit dhe punëdhënësit.
Gjatë shkrimit të këtij punimi jam përpjekur që në mënyrën më të mirë ta paraqes sistemin e
ndërprerjes së marrëdhënies së punës, madje nuk kam lënë anash as segmente tjera të
rëndësishme të procedurave disiplinore.
Megjithëse trajtimit të tyre nga ana e Ligjit të Punës të Rep. së Kosovës, këto qështje edhe më
tutje kërkojnë një analizë shkencore, si dhe hulumtim dhe krahasim me legjislacionin e vendeve
tëtjera, me qëllim të përshtatjes dhe rregullimit më adekuat të këtyre qështjeve, po qe se synohet
ndryshimi i dispozitave që rregullojnë këto qështje në një të ardhme të afërt.
Në fund shpresoj se ky punim do të ndihmojë sadopak që të elaborojë çështjet që lidhen me
aspektet e ndëprerjes së marrëdhënies së punës apo të shkëputjes së kontratës, pastaj sqarimin më
të hollësishëm dhe kuptimin më të detajizuar të tyre për secilen veq e veq.
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